Abstract: This study reviews Afrikaans literary works (poems, plays, novels and short stories) dealing with the Anglo-Boer War (1899)(1900)(1901)(1902). War poems written by wellknown Afrikaans poets such as Jan F.E. Celliers, Eugène Marais, C. Louis Leipoldt, Totius and D.J. Opperman, as well as some of the few plays that have the war as background, receive attention. See in this regard, for example, N.P. van Wyk Louw's Die pluimsaad waai ver of bitter begin, which in its day elicited a substantial amount of controversy. In addition to the short stories that deal with the war, many novels on the war have also been published. Attention is drawn to the fact that the upsurge in Afrikaner nationalism in the 1930s (and later) went hand-in-hand with the publication of Anglo-Boer War novels. The youth was also not neglected, thanks to best-selling books on the war by Mikro and others. Etienne Leroux's controversial novel Magersfontein, o Magersfontein! (1976) paved the way for several other noteworthy war novels that demythologise the Afrikaner's so-called heroic role in the war. The article also identifies the most important topics that have thus far been explored in the Afrikaans literature on the war, for example the role played by Cape rebels; the consequences of the British scorched-earth policy and concomitant camps for white and black civilians; feminism, and the role and experiences of black and coloured people. In conclusion, the mutually enriching relationship between history and literature is investigated. 
contends that, on the one hand, a literary text can sometimes capture the spirit and atmosphere of an event or period far better than a history book or article. On the other hand, knowledge of certain historical events and processes can sometimes be of great assistance in understanding and evaluating a literary work, be it a novel, short story, poem or play.
Special attention is paid to how the Anglo-Boer War is reflected in Afrikaans literature. Even while the war was still in progress, poems were being written in internment camps (the preferred description instead of the emotionally charged concentration camps) and prisoner-of-war camps. The Anglo-Boer War poems written by well-known poets such as Jan F.E. Celliers, Eugène Marais, C. Louis Leipoldt, Totius (J.D. du Toit) and D.J. Opperman deserve special mention.
Only a few Afrikaans plays with the Anglo-Boer War as theme have been written. Among those published are Eugène Marais's Nag: 'n drama in vier bedrywe (1937) , Bartho Smit's Moeder Hanna (c.1957) , Pieter Fourie's Die joiner (c.1976) and Reza de Wet's Nag, generaal (1991) . Perhaps the most important (and in its time, most controversial) play in this regard is probably the well-known literary figure N.P. van Wyk Louw's Die pluimsaad waai ver of bitter begin (published in 1972) , which dared to reconceptualise the Anglo-Boer War, broke with conventional stereotypes, and tackled sensitive issues head-on.
As far as novels are concerned, D.F. Malherbe's Vergeet nie: histories-romanties verhaal uit die Anglo-Boereoorlog (1913) is one of the earliest examples of a war novel in Afrikaans, while Gustav Preller's Oorlogsoormag en ander sketse en verhale (1923) is an example of a short story on the war, dating from the early 1920s. The 1930s saw an upsurge in Afrikaner nationalism, with a high point reached in 1938 with the Great Trek centenary. In light of the fact that the Anglo-Boer War is (together with the Great Trek) the most epoch-making event in the history of the Afrikaner people, it is hardly surprising that many Anglo-Boer War stories appeared in the popular Afrikaans magazine Die Huisgenoot during the 1930s and 1940s. Several new novels on the war were also published during this period, for example 'n Wiel binne-in 'n wiel by Miemie LouwTheron (1935) , 'n Merk vir die eeue by T.C. Pienaar (1938) and Helkampe by Ewald Steenkamp (1941) . During the Second World War, with its concomitant political tension in South Africa, the latter novel was banned by the government of J.C. Smuts (a famous former Boer general).
In due course, books on the Anglo-Boer War written for a younger generation also saw the light of day, for example Die ruiter in die nag by Mikro (C.H. Kühn) (1936) , Boerseun, also by Mikro (1944) and Uit die puine by Sita (S.S. de Kock) (1952) . In later years, books such as Ria Jordaan's Wynand se oorlog (1989) and Heléne le Roux's Eendag was daar 'n oorlog (1990) also appeared.
Etienne Leroux's Magersfontein, o Magersfontein! (1976) was an epoch-making new Afrikaans novel on the war. In the book the conflict is demythologised and the Afrikaner and his/her history satirised. It led to much controversy, but set the stage for a series of other novels that in due course also took an unabashedly critical look at the history of the war. In this regard, Elsa Joubert's Die reise van Isobelle (1995) , Karel Schoeman's Verliesfontein (1998) and Christoffel Coetzee's Op soek na generaal Mannetjies Mentz (1998) are particularly noteworthy. Coetzee's disconcerting novel shattered what was left of the erstwhile idealised image of the Afrikaner's role during the war. The cruelty of the war has probably never been portrayed so explicitly and with such honesty as is the case in this novel.
The run-up to and centenary of the Anglo-Boer War also motivated several other authors to write novels and short stories based on events during the war. Examples are:
Boereoorlogstories: 34 verhale uit die oorlog van 1899 tot 1902 (1998) and Charlotta (1999) by Jeanette Ferreira; Brandoffer (1998), a collection of short stories by Dolf van Niekerk; Groot duiwels dood (1998) by Eleanor Baker; and Buller se plan (1999) and Niggie (2002) by Ingrid Winterbach (who until c.1998 wrote under the pseudonym Lettie Viljoen). For Niggie, Winterbach was awarded the prestigious Afrikaans Hertzog Prize for Literature. P.G. du Plessis's magisterial Fees van die ongenooides (2008) followed later. In the meantime, A.H.M. Scholtz's Vatmaar (1995) and Afdraai: 'n kroniek van seermaak en seerkry, van vrede en verandering (1998) , for the first time in a novel, viewed the war from a "coloured" person's perspective.
In stark contrast to the literary works of the 1930s and 1940s, when the so-called heroic dimension of the Anglo-Boer War was emphasised, war (and the Afrikaner's role in it) is seldom if ever glorified in modern literary texts. As a matter of fact, there is a concerted effort to deconstruct Afrikaner nationalism and everything with which it can be associated.
Some of the themes identified in the texts are the following: battles and other aspects of military conflict as, for example, portrayed in Magersfontein, o Magersfontein!; "heroes" as, for example, depicted in the Afrikaans translations of the books by the Dutchman Louwrens Penning (for example, Die leeu van Modderspruit (1966) Blerk (1982) and Helena in die tyd van tente (1986) . Prisoner-of-war camps form the historical background in P.J. Nienaber's Nag op St. Helena (1944) ; the role and experiences of black and coloured people are dealt with in Vatmaar and Afdraai by A.H.M. Scholtz; and relations between white, black and coloured are foregrounded in Moeder Poulin (1946) by G.H. Franz. Neglected themes include the following: hands-uppers, joiners and other traitors; "tragic figures" like General Piet Cronjé, who surrendered at Paardeberg on 27 February 1900 and ended up as a "circus artist" re-enacting the events in the United States of America; and the suffering of black and coloured people.
When a person decides to write a novel, short story, play or poem with the Anglo-Boer War as theme or background, certain historical facts must be kept in mind, for example: the David-Goliath nature of the conflict; the role played by many foreigners; the fact that it was neither a white man's war nor a gentleman's war; the terrible destruction wrought by the British scorched-earth policy; the trauma caused by the internment camp system and its effects on both white and black civilians (some 28 000 white and at least 23 000 black people died in camps); the atrocities committed by the Boers and the British; and the legacy of the war, which cast a shadow over the history of twentiethcentury South Africa.
In conclusion, the importance of historical knowledge for the analysis and interpretation of literary texts is emphasised. It is also postulated that novels and other literary works can play an important role in inculcating readers with a sense of history, thereby assisting them in giving account of their (controversial South African) past, including the history of the devastating and traumatic Anglo-Boer War of 1899 to 1902.
Inleiding
Die Anglo-Boereoorlog van 1899 tot 1902 het deur die jare heen nie net tot die skryf van baie geskiedenisboeke (waarskynlik reeds meer as 2 700) en derduisende artikels in koerante en akademiese en ander tydskrifte aanleiding gegee nie, maar ook in die letterkundes van verskeie tale neerslag gevind. Geskiedenis en die letterkunde gaan hand aan hand; trouens, kennis van en insig in die geskiedenis is soms 'n voorwaarde vir die behoorlike bestudering van letterkunde, net soos die bestudering van letterkunde soms van veel nut kan wees by die bestudering van geskiedenis. Per slot van sake: deur middel van literêre werke word die leser in meer as een opsig "nader" aan die historiese gebeure gebring as deur bloot die kille feite te bestudeer; deur middel van letterkunde word die gees en atmosfeer van 'n bepaalde tydsgewrig beter vasgevang as in sommige (selfs baie?) geskiedenisboeke.
Aan die een kant is geskiedenis so 'n ernstige (belangrike) saak dat dit nie aan historici alleen oorgelaat kan word nie, en skrywers, digters en dramaturge het dus ook 'n rol te speel in die ontwikkeling van begrip vir ons verlede. Aan die ander kant is die letterkunde so 'n ernstige (belangrike) saak dat dit nie aan literatore alleen oorgelaat kan word nie, en gevolglik het historici ook 'n rol te speel het in die kontekstualisering en verklaring van 'n bepaalde teks.
Die honderdjarige herdenking van die Anglo-Boereoorlog het tot 'n oplewing in die belangstelling in dié omstrede konflik gelei en boeke oor die oorlog (feite, fiksie en faksie) het vir 'n tyd lank soos soetkoek verkoop. Vir meer as 'n eeu lank word die geskiedenis van die oorlog egter reeds as boustof of milieuskepper vir 'n verskeidenheid literêre tekste gebruik.
Talle redes kan vir hierdie toedrag van sake aangevoer word. "Ellende, moord, oorlogdaarsonder sou die wêreldletterkunde maar 'n skraal bestaan gevoer het." Die honderdjarige herdenking van die Anglo-Boereoorlog het ook daartoe gelei dat, enersyds, 'n hele rits nuwe boeke (romans) en veral kortverhale oor dié stryd die lig gesien het en, andersyds, dat talle van die groot aantal literêre werke wat in die loop van die twintigste eeu reeds verskyn het, weer afgestof en gelees is. "En dieselfde lesers wat met die hand op die Bybel (ewe vol bloedige verhale) hul teenkanting teen geweld sal verklaar, vind meestal niks lekkerder nie as om heerlik verskans in 'n gerieflike leunstoel self die vreeslikhede mee te maak."
Die doel van hierdie studie is om kortliks 'n oorsig te gee van die 20 ste -eeuse literêre werke in Afrikaans wat die Anglo-Boereoorlog as tema het, nadat, in onderafdeling 2, gelet is op die historiese feite ten opsigte van die oorlog wat in dié letterkunde neerslag gevind het, en ten slotte enkele gevolgtrekkings te maak. Soos reeds hierbo aangedui, het die honderdjarige herdenking van die oorlog tot die publikasie van 'n hele aantal nuwe literêre tekste oor die oorlog gelei. Daar sal dus ook aangedui word in welke mate die oplewing in belangstelling in die skep van nuwe tekste teen ongeveer 2002 geëindig het, en of dit in die eerste dekade van die derde millennium voortgeduur het. Daar word egter deurgaans geensins op volledigheid aanspraak gemaak nie.
2.
Die geskiedenis wat die literêre tekste ten grondslag lê Die meeste Afrikaanse literêre werke wat oor die Anglo-Boereoorlog handel, getuig van goeie navorsing, maar weerspieël uiteraard nie noodwendig die volle historiese werklikheid nie. In die algemeen verwoord die fiksie wel die ryke verskeidenheid standpunte en benaderings ten opsigte van die geskiedenis van die oorlog. 3 Die gevaar bestaan egter uiteraard steeds dat oorlog op een of ander wyse geromantiseer kan word, of dat die verskrikking van oorlog nie altyd volledig oorgedra word nie (of andersins melodramaties of oordrewe gekommunikeer word). Dit wil sê dat die leser deur fiksie oor die Anglo-Boereoorlog te lees, dus ook 'n geromantiseerde (of skeefgetrekte) beeld van dié oorlog kan bekom. Dit is ongelukkig so dat daar altyd diegene is wat alles wil reg-skiet. Ook sommige Afrikaners het steeds 'n oorgeromantiseerde beeld van die Anglo-Boereoorlog en gryp in sogenaamde "moeilike tye" terug na die geskiedenis van dié oorlog vir inspirasie. (Kyk byvoorbeeld na die "De la Rey"-fenomeen na aanleiding van die opneem van dié populêre lied in Maart 2006.) 4 Onnodig om te sê, interpreteer diesulkes die Anglo-Boereoorlog, soos ook die res van die Afrikaner se geskiedenis, soos dit hulle pas -gewoonlik deur 'n bril wat erg polities gekleurd en uit fokus is. Daarenteen is daar ook dié literêre tekste wat effekberekend die geskiedenis skeeftrek, byvoorbeeld om te skok.
Daar moet natuurlik in gedagte gehou word dat die Anglo-Boereoorlog, saam met die Groot Trek van die 1830's, as die mees epogmakende gebeurtenis in die geskiedenis van die Afrikaner beskou kan word, en dus deur die jare heen 'n groot invloed op die psige van die Afrikaner en die ontwikkeling van Afrikanernasionalisme uitgeoefen het. Die oorlog het die beste en die slegste in die Afrikaner na vore gebring, want naas die selfopofferende en selfs heldhaftige optrede van sommiges, was daar ook die selfsugtige en lafhartige optrede van ander. Die oorlog het duidelik aangetoon dat die Afrikaner geen supermens of mitiese held was nie. Veral gedurende die eerste helfte van die twintigste eeu is die Boere in sommige geskiedenisboeke en literêre werke as onverskrokke volkshelde gekanoniseer. Die eensydige beklemtoning van die heroïese minderheidsgroep in Afrikanergeledere het deel van die Afrikaner se nasionalistiese mitologie geword, in belang van die Afrikaner se politieke aspirasies, iets wat met verloop van tyd die implementering van die beleid van apartheid 3 C. de Wet, "'n Verkennende studie van Anglo-Boereoorlog-fiksie", Acta Academica, 32(2), Augustus, 2000, p. 58. ingesluit het. Net soos daar veral vanaf die laat jare sestig van die vorige eeu op 'n meer kritiese wyse na die geskiedenis van die Afrikaner gekyk is, het die Sestigers ook op literêre gebied vernuwing gebring.
Geweld, van watter aard ook al, en dus ook in 'n sogenaamde "geregverdigde" oorlog, is altyd verskriklik. Die "probleem" met die Anglo-Boereoorlog is natuurlik dat dit in 'n sekere sin nie erg genoeg was nie. Miskien kon 'n gedig soos "Dulce et decorum est" van Wilfred Owen 5 slegs uit die modder en bloed van Vlaandere en Frankryk tydens die Eerste Wêreldoorlog gebore word. Per slot van sake: tydens die eerste dag van die slag van die Somme op 1 Julie 1916 het ongeveer 19 000 Britse soldate gesneuwel; dit wil sê sowat twee en 'n half keer meer as wat tydens die hele Anglo-Boereoorlog in die loop van 963 dae gesterf het. Die uiteindelike "butcher's bill", oftewel die totale getal ongevalle van die Eerste Wêreldoorlog, was meer as agt miljoen soldate dood en ongeveer nege miljoen burgerlikes dood. Na afloop van dié oorlog het nog ten minste twintig miljoen mense (en dalk soveel as 50 miljoen) wêreldwyd aan die sogenaamde Spaanse griep gesterf (1918) (1919) . 6 Bogenoemde gegewens doen egter nie afbreuk aan die relatiewe verskrikking en ellende van die Anglo-Boereoorlog nie. Dié oorlog was die 226 ste van 230 koloniale oorloë (met inbegrip van strafekspedisies en ander kleiner veldtogte) waarin die Britse Ryk in die loop van koningin Victoria se 64-jaar lange bewind vanaf 1837 tot 1901 betrokke was.
7 Die AngloBoereoorlog was inderdaad die grootste en omvangrykste stryd in sy soort wat tot nog toe in suidelike Afrika gewoed het; dit was 'n regionale (bykans) algemene oorlog met kenmerke van 'n burgeroorlog en 'n totale oorlog. Die harde feite waarvan die skrywers van romans, dramas en kortverhale -ook vir vrouetydskrifte -moet kennis neem, is onder meer die volgende: § Die blanke bevolking van wat vandag Suid-Afrika is, het op die vooraand van die Anglo-Boereoorlog op ongeveer 830 000 te staan gekom het: 250 000 "Afrikaanssprekendes" en 150 000 Engelssprekendes in die Kaapkolonie, en onderskeidelik 10 000 en 40 000 in Natal, 148 000 en 152 000 in die Transvaal, en 71 000 en 10 000 in die Oranje-Vrystaat. Daar was 'n totaal van ongeveer 3,5 miljoen swart mense in die genoemde vier gebiede, asook ongeveer 300 000 bruin mense en 100 000 Asiërs.
8 § Teenoor die totale "Afrikaanssprekende" blanke bevolking van die twee Boererepublieke van sowat 219 000 het daar in 1899 in die Britse Ryk sowat 44 miljoen blankes gebly. 10 § Uiteindelik het waarskynlik nie meer nie as ongeveer 79 000 Transvalers, Vrystaters en hul bondgenote te velde geveg, maar op een slag waarskynlik nooit meer as ongeveer 47 000 nie.
11 § Nie meer nie as ongeveer 15 500 Kapenaars en ongeveer 500 Natallers het as rebelle aan die kant van die republikeine geveg, en van die wat gevang is, is 435 -heeltemal tereg -op grond van hoogverraad ter dood veroordeel. In die praktyk is die meeste egter deur lord Kitchener begenadig en dus is slegs 44 tereggestel.
12 § Onder die bykans 3 000 buitelanders wat aan Boerekant diens gedoen het, was daar naas 'n relatief groot aantal Nederlandssprekendes (naamlik 687, insluitende ten minste vyftien Belge) ook Franse (274) 16 § Sowel die Britte as die Boere het die stryd amptelik as 'n "witmansoorlog" beskou, maar in die praktyk het die Britte ten minste 140 000 swart en bruin mense as bediendes, wa-drywers, touleiers, gewapende blokhuiswagte, gidse, spioene en ook as volwaardige soldate (as deel van kolonnes tydens die guerrilla-fase) aangewend, terwyl aan Boerekant ten minste 10 000 swart mense as bediendes, wa-drywers, touleiers en 10 J.H. Breytenbach, Die geskiedenis van die Tweede Vryheidsoorlog in Suid-Afrika, 1899 -1902 1 (Pretoria, 1978 Africa, 1899 -1901 (Cd. 578, London, 1901 , p. 1. agterryers diens gedoen het -in enkele gevalle ook in 'n gewapende hoedanigheid.
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Hierdie is 'n aspek van die oorlog wat (verkieslik swart en bruin) skrywers nog veel meer kan benut. § Die Britte het ongeveer 520 000 perde en 150 000 muile tydens die oorlog gebruik, waarvan ongeveer 350 000 perde en 50 000 muile gevrek het. Ongeveer 100 000 van die Boere se perde het ook gevrek.
18 § Die Britse Leër was aanvanklik nie gerat om die Boere in 'n uitgerekte oorlog te verslaan nie en die feit dat die Boere teen die einde van Maart 1900 tot guerrillaoorlogvoering oorgegaan het, het die Britte erge hoofbrekens besorg. Met verloop van tyd het die Britte 'n omvangryke teen-guerrillastrategie geïmplementeer wat onder meer die aanwending van al hoe meer swart en bruin mense ingesluit het, asook die oprigting van sowat 8 000 blokhuise oor die lengte en breedte van Suid-Afrika ten einde die Boere se bewegingsvryheid aan bande te probeer lê, die gebruik van sogenaamde "flying columns" (dit wil sê vinnig-bewegende berede antikommandokolonnes), die gebruik van dryfjagte, die afbrand van Boereplase en dorpe, en die oprigting van interneringskampe.
19 § Ongeveer 30 000 Boere-plaashuise is opgeblaas of afgebrand, tesame met waarskynlik 100 000 of meer wonings van swart plaasarbeiders. Talle landerye is verwoes, derduisende skape en beeste is doodgemaak of gebuit en meer as 40 dorpe is gedeeltelik of heeltemal verwoes. Hawelose wit en swart burgerlikes is na interneringskampe weggevoer. 20 Die verwoesting van eiendom het beteken dat 'n groot volume erfstukke en ander kultuurgoedere, asook duisende boeke en dokumente, vernietig is. § In totaal was daar in enige stadium ten minste 145 000 blankes en 140 000 swart mense in die interneringskampe, van wie ten minste 28 000 blankes en ten minste 23 000 (dalk selfs méér as 28 000) swart mense in die kampe gesterf het. Die meeste van die slagoffers was jonger as sestien jaar. § Aan Britse kant het ten minste 7 792 soldate gesneuwel of is aan hul wonde dood, 14 658 is weens siekte dood of het verongeluk, en ongeveer 75 000 is gewond of siek huis toe gestuur; 21 terwyl 3 990 Boere gesneuwel het, 924 weens siekte op kommando beswyk het, 157 in ongelukke omgekom het en 1 118 in krygsgevangenekampe oorlede is.
22 Daar bestaan geen volledige rekords oor hoeveel Boere gewond is, hoeveel swart en bruin mense aan Britse kant gesneuwel het of gewond is, of hoeveel swart persone op kommando gesterf het nie. Westen-Drukkerij, 1910) . Die meeste van hierdie gedigte was weliswaar geen literêre meesterstukke nie, maar naas die terapeutiese waarde wat die skryf daarvan waarskynlik gehad het, het dit tog tegelyk ook die grondslag/vertrekpunt gevorm vir baie ander -en beter -pennevrugte. Met verloop van tyd het die oorlogs-en ander gedigte van Jan F.E. Celliers, Eugène Marais, C. Louis Leipoldt en Totius (J.D. du Toit) die Afrikaanse poësie laat uitstyg bo blote rymelary en epiese ballades. Kyk in hierdie verband byvoorbeeld na Celliers se "Die kampsuster" en "Blomme", Marais se "Winternag", "Die oorwinnaars" en "1902", Leipoldt se "Vandag" en "Aan 'n seepkissie", en Totius se "Mei 1900", "Kindergraffies" en "Vergewe en vergeet" 35 -en in besonder dus ook laasgenoemde digter se bundel Bij de monument (Potchefstroom: Koomans, 1917 Nogtans was daar aanvanklik min romans met die oorlog as agtergrond, moontlik omdat baie mense gevoel het dat dit verdere verdeeldheid in Afrikanergeledere kon veroorsaak. Kyk in hierdie verband na die diskoers oor "onthou" en/of "vergewe en vergeet"; oftewel (in postapartheidterme) "waarheid" en/of "versoening". Huyser, 1935) . Laasgenoemde is gebaseer op die herinneringe van sowat 40 vroue wat in die interneringskamp te Mafeking aangehou is en kan as 'n vroeë voorbeeld van "faksie" (faction) in die Afrikaanse letterkunde beskou word. In hierdie tipe oorlogsromans is die stereotipe beelde van die goeie, heldhaftige bittereinder en slegte, lafhartige joiner beklemtoon. Ietwat later verskyn Ewald Steenkamp se Helkampe 40 Kyk A. Wessels (red.) , "Die oorlogsherinneringe van kommandant Jacob Petrus Neser", Christiaan de Wet-annale 7, Okt. 1987, pp. 1-134. 
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Kyk bv. H.P. van Coller, "Die waarheidskommissie in die Afrikaanse letterkunde: die Afrikaanse prosa in die jare negentig", Stilet 9(2), 1997, pp. 9-21. 42 C.N. van der Merwe, "Verhale oor die Anglo-Boereoorlog", Literator 19(3), Nov. 1997, pp. 87-88. (Johannesburg: Voortrekkerpers, 1941), wat deur die regering van J.C. Smuts (die voormalige befaamde Boeregeneraal) verbied is in die lig van die Tweede Wêreldoorlog wat toe gewoed het. Gegewe die historiese feit dat die Boere 'n klein minderheid teenoor die magtige Britse Ryk was, is die grondslag vir die mitologisering van die Afrikaner se vryheidstryd gelê. Let verder ook op 'n belangwekkende teks soos J.R.L. van Bruggen se Die gerig (Pretoria: UnieBoekhandel, 1943 die temas van liefde, dood en verraad in 'n gewone man se lewe op eksistensiële vlak ondersoek word, en die oorlog 'n geluid van verre donder bly". 46 Op soek na generaal Mannetjies Mentz is natuurlik, soos talle ander fiksieverhale, 'n alternatiewe "geskiedenis" van die oorlog, 'n stuk gefabriseerde en ondermynende "geskiedenis". Dit is 'n skyngeskiedenis en 'n halwe waarheid (deels feite, deels fiksie); reguit gestel is dit 'n (moedswillig) "geliegde geskiedenis" en (histories gesproke) dus in 'n groot mate 'n bedrogspul. Maar al is baie van die gegewens fiktief, en al ondergrawe Coetzee die tradisionele historikus deur te twyfel of die geskiedenis die volle waarheid omtrent die verlede kan meedeel, 48 is die wreedheid van oorlog waarskynlik nog nooit tevore só eksplisiet en eerlik in Afrikaans verwoord as juis in Coetzee se roman nie. 49 Coetzee se roman beklemtoon die waarde van sowel die letterkunde as die geskiedenis en dwing die leser om met nuwe oë na die geskiedenis van die Anglo-Boereoorlog te kyk. [1899] [1900] [1901] [1902] , Rapport, 18.4.1999, p. 16. Al die genoemde tekste soek egter op hul eie manier 'n bepaalde waarheid -'n literêre waarheid, soms ook 'n historiese waarheid, maar altyd 'n waarheid oor die kern van menswees. Tydens die betekenisvolle oorgangsfase wat om en by die millennium-wending in Suid-Afrika beleef is, was dit logies dat mense bestek sou opneem om sin te probeer maak van alles wat om hul gebeur het en wat hul ervaar het. Dit het hulle gedoen deur terug te kyk op die verlede ten einde die toekoms met beter begrip en selfvertroue tegemoet te gaan. Die bande met die verlede ('n verlede wat onder meer die Anglo-Boereoorlog, die Eerste Wêreldoorlog, kommunisme, Naziïsme, die Tweede Wêreldoorlog, die oorlog in Viëtnam, apartheid, die Koue Oorlog en die dramatiese beëindiging daarvan, die gebeure van 11 September 2001, die tegnologiese ontploffing en toenemende globalisering insluit) is tegelyk knellende bande en ankertoue.
3.3
Temas wat aangesny word verlede te bestudeer deur middel van veral boeke en/of, as jy 'n akademikus is of 'n baie besondere belangstelling in geskiedenis het, deur ook artikels te lees en/of oorspronklike dokumente te bestudeer. Deur letterkunde te lees, kan egter ook van die verlede rekenskap gegee word.
Naas Huizinga se omskrywing van geskiedenis is daar uiteraard ook nog talle ander definisies. In sy diepste wese is geskiedenis egter die verhaal van die verlede en moet die historikus dus ook 'n storie vertel, en dit goed vertel. Die verhaal wat hy of sy vertel, is nie noodwendig "mooi" nie (want dit kan of mag die verhaal van byvoorbeeld die Nazi-konsentrasiekampe nooit wees nie), maar dit móét waar wees. Al is die karakters gewoonlik fiktief, kan goeie literêre werke ook 'n belangrike bydrae lewer tot die blootlegging van die waarheid omtrent die verlede. 62 Die goeie skrywer, wat ook 'n populêre skrywer kan wees, bereik immers baie méér mense as wat die historikus (hoe 'n knap wetenskaplike hy of sy ook al mag wees) ooit van kan droom om te bereik. Skrywers in die algemeen speel dus 'n belangrike rol in die sogenaamde "gewone" of algemene lesers se beeldvorming omtrent die verlede en kan dus die algemene publiek help om rekenskap van hul verlede te gee. Juis daarom rus daar egter 'n groot verantwoordelikheid op die skrywers van fiksie om versigtig met historiese feite om te gaan. Hulle navorsing moet inderdaad van 'n hoë gehalte wees en op dieselfde vlak as wat van historici verwag word. Indien dit nie die geval is nie, is hulle misleiers en valse profete.
In die Suid-Afrikaanse konteks moet natuurlik deurgaans in gedagte gehou word dat naas die feit dat elk van die onderskeie kultuurgroepe (Afrikaanses, Engelssprekendes, Zoeloes, Sotho's en dies meer) van hul eie (beperkte) kulturele verlede moet rekenskap gee, kombinasies van hierdie kultuurgroepe, maar uiteindelik ook alle Suid-Afrikaners sáám moet rekenskap gee van hul gedeelde verlede. 'n Omvangryke stryd soos dié van die AngloBoereoorlog het immers alle Suid-Afrikaners op een of ander wyse geraak, en alle SuidAfrikaners deel ook 'n gemeenskaplike koloniale verlede.
Dit is opvallend, aldus Cas van Rensburg, "hoe verskriklik seer die neerslag van 'n eeu-oue ervaring nog in die bewussyn van ons hedendaagse skrywers lê. Die gedagte kom by 'n mens op, half onwillekeurig en nié noodwendig welkom nie, dat in hierdie herbelewenis deur soveel stories en vertellinge dalk 'n ontlading en suiwering skuil waarop die Afrikaanse kollektiewe onderroersels reeds geslagte wag". 63 Of het dit eerder iets te make met die feit dat 1994 'n onherroeplike waterskeidingsjaar in die geskiedenis van die Afrikaner (en ander SuidAfrikaners) was toe bykans drie en 'n halwe eeue se blanke heerskappy finaal beëindig is en veral die blanke Afrikaanssprekende 'n onsekere toekoms ingedwing is. 'n Natuurlike reaksie is om laer te trek, ook kultureel gesproke, en histories, kultureel, literêr en andersins bestek op te neem en rekenskap te gee. Deur die verlede te bestudeer en te beskryf -ook deur middel van historiese romans en kortverhale -word uiteraard ook rekenskap gegee en perspektief verkry. Letterkunde kan inderdaad soms ook die funksie van 'n tipe waarheids-en versoeningskommissie vervul. Dit is betekenisvol dat die oplewing en hernieude belangstelling in die Anglo-Boereoorlog, wat in die eerste plek saamgehang het met die honderdjarige herdenking van dié stryd, in 'n tydvak van politieke Sturm und Drang vir die 
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